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ABSTRAK
Hindi maihihiwalay ang pagbabagong anyo ng Grove (dating kilala sa pangalang Coconut Grove) sa
konteksto ng paglikha sa bayan ng Los Baños bílang ‘College Town’ dahil sa pagkakatatag dito ng
Unibersidad ng Pilipinas - Kolehiyo ng Agrikultura [kilala ito sa kasalukuyan bilang Unibersidad ng
Pilipinas Los Baños (UPLB)] noong 1909. Parehong produkto ng kolonyalismong Amerikano ang Grove at
UPLB na tinitingnan bilang pampublikong espasyo. Sinasagisag ng una ang pagtatagumpay ng
pamahalaang Amerikano para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at hanapbuhay ng mga Pilipino
samantalang sinisimbolo ng huli ang edukasyong makapagbibigay sa kanila ng kaalaman para sa
pagdebelop ng mga teknolohiyang magagamit sa agrikultura. Sa orihinal na anyo nito bilang taniman ng
niyog, unti-unting magiging ‘commercial’ at ‘residential’ ang Grove na tumutugon sa pangangailangan ng
mga kawani at estudyante ng UPLB. Sa pag-aaral na ito, nais ipakita kung paanong inilarawan ng mga
Amerikano ang Grove bilang espasyong kultural na nagpapakita ng pabago-bagong kahulugan nito batay
sa pagtingin/paggamit nito para sa ekonomikong interes ng grupong ‘The American Chamber of
Commerce’. Inugat din sa pag-aaral kung paanong binago ng UPLB ang karakter ng Grove mula sa
pagiging taniman ng niyog tungo sa pagiging (sub)urbanisadong pook nito na nahahati sa ‘commercial
district’ at ‘bar district’ na katangiang nakapaloob sa konsepto ng ‘College Town’ na dinalumat ni Blake
Gumprecht.

Mga susing salita: Coconut Grove/Grove, ‘College Town’, Espasyong Kultural, UPLB, Urbanisadong
Pook
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INTRODUKSIYON
Ang Grove sa Barangay Batong Malake sa
bayan ng Los Baños, Laguna ay dating
taniman ng mga puno ng niyog o mas kilala
ito bilang Coconut Grove sa panahon ng
kolonyalismong Amerikano. Matatagpuan
ang Coconut Grove sa labas ng
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB)
at habang binabagtas ang daan papasok sa
UPLB, makikita naman ang matataas na
puno ng palmera. Isang disenyong inilatag
ng kolonyalismong Amerikano ang
ganitong paghahanay ng mga puno sa
boulevard (Morley, 2018, 2). Ang
deskripsyong ito ay batay sa larawang
makikita sa Philippine Agriculturist noong
1929. Sa nasabing larawan, unti-unting
nagiging ‘residential’ na ang Grove
sapagkat makikita rito ang ilang
nakatayong bahay para sa kawani at
estudyante ng UPLB. Magpapatuloy ang
pagbabagong ito sapagkat magiging sentro
ng edukasyong pang-agrikultura at
panggugubat ang UPLB sa Pilipinas.
Sinimulan sa taong 1929 ang pag-aaral
sapagkat tanging ito lamang ang mayroong
datos na naglalarawan sa Coconut Grove sa
panahong ito.
Inilalagay ang pag-aaral sa konteksto ng
paglikha sa bayan ng Los Baños bilang
‘College Town’ dahil sa pagkakatatag dito
ng UPLB na nagpabago sa ‘landscape’ ng
Grove mula sa pagiging plantasyon ng
niyog patungo sa kasalukuyan nitong anyo
bilang
(sub)urbanisadong
pook.
Ipinapakita sa pag-aaral kung paanong
ginamit/tiningnan ng mga kasapi ng ‘The

American Chamber of Commerce’ ang
‘Coconut Grove’ sa Pilipinas para sa
kanilang
ekonomikong
interes
na
magpapatibay sa pagkontrol ng kanilang
grupo sa industriya ng niyog sa Pilipinas.
Sa ganitong konteksto, mauunawaan ang
pabago-bagong
kahulugan/pagpapakahulugan ng mga
Amerikano sa ‘Coconut Grove’ bilang
espasyong kultural. Pinapaksa sa pag-aaral
ang pagdalumat ni Blake Gumprecht sa
konsepto ng ‘College Town’ bilang
paglalapat sa pagbabagong anyo ng
karakter ng Grove dulot ng pagkakatatag
ng UPLB sa bayan ng Los Baños.
Sa kaso ng mga pag-aaral sa Pilipinas
patungkol sa paggamit ng konsepto ng
‘College
Town/University
Town’,
masasabing ekstensibo ang pananaliksik ni
Charita Arcangel Delos Reyes (2017) sa
paksang ito sapagkat tinalakay niya rito
kung papaanong umusbong ang Lungsod
ng Baguio bilang U-Town pagkatapos ng
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa
artikulong isinulat ni Delos Reyes na may
pamagat na ‘The Town-Gown Linkage and
the Genesis of Post-war Baguio University
Town’ inilahad rito ang ilang salik kung
paanong ang Lungsod ng Baguio ay
napapabilang sa pagiging U-Town.
Ibinatay ang konseptong ito sa pagdalumat
din ng konsepto ng U-Town ni Gumprecht
ngunit pinalawak ito sa pamamagitan ng
pagtalakay at pagpapapaliwanag nito sa
perspektibo mula sa pag-aaral sa
Pilipinas/Asya. Sa ganitong pananaw,
masasabing naiiba ang pag-aaral na ito
sapagkat nakapokus ito sa maliit na
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komunidad – ang Grove bilang bahagi ng
Brgy. Batong Malake sa Los Baños Laguna.
Sa kaso ng bayan ng Los Baños bilang UTown, madaling makita kung aling pook
ang nakararanas ng urbanisasyon sapagkat
tanging ang UPLB lamang ang may
direktang impluwensiya sa pagbabago
nito. Hindi katulad ng Lungsod ng Baguio
maliban sa Unibersidad ng Pilipinas,
matatagpuan dito ang ilang pribadong
pamantasan tulad ng St. Louis University,
University of Baguio, University of the
Cordilleras, Baguio Central University (De
Los Reyes, 2017, 42). Isang katangian ng
pagiging U-Town ang pagtaas ng
populasyon ng mga estudyante sa bawat
pamantasan
na
isinamang
pagpapaliwanag ni Delos Reyes (2017, 6972) sa kanyang pag-aaral.
Inilalagay din ang pag-aaral sa konteksto
ng pagiging (sub)urbanisado ng Grove
kung saan makikita rito ang iba’t ibang
establisimyentong
tumutugon
sa
pangangailangan ng mga estudyante.
Bilang (sub)urbanisadong pook, hindi
maitatagong nakaranas ang Grove ng mga
usaping patungkol sa agawan ng lupa at
dislokasyon ng mga dating naninirahan
dito upang bigyang daan ang lumalagong
ekonomiya sa lugar. Ang ganitong
karanasan ng (sub)urbanisasyon sa
Pilipinas ay ipinaliwanag ni Arnisson
Andre
Ortega
sa
konteksto
ng
neoliberalismo (2016, 244). Dagdag pa niya,
“Over the decades, these agrarian issues
have been pushed aside by a neoliberal
onslaught
on
which
real
estate
accumulation has effectively capitalized,

one that embraces national progress, global
competitiveness, and sustainable urbanism
(Ortega, 2016, 44).
Ginamit bilang primaryang batis ng pagaaral ang mga ulat at tala sa Philippine
Agriculturist (PA) at The American
Chamber of Commerce Journal (TACCJ) na
parehong nailathala sa panahon ng
kolonyalismong Amerikano. Mahalagang
batis sa pagsusulat ng kasaysayan ng UPLB
ang PA lalo’t higit ang pagkakalathala ng
mga ‘special issue’ nito noong 1929 at 1934
para sa pagdiriwang ng ika-20 at ika-25
taon ng pagkakatatag ng UPLB sa bayan ng
Los Baños. Itinatanghal naman sa TACCJ
ang
mga
lathalain
patungkol
sa
magagandang tanawin sa Pilipinas
kabilang na rito ang mga ‘Coconut Grove’
sa lalawigan ng Laguna, Batangas, at
Tayabas. Sa pamamagitan ng PA at TACCJ,
nabuo ang naratibong pangkasaysayan
patungkol sa pagbabagong anyo ng Grove
kaugnay ng pagkakatatag ng UPLB sa
bayan ng Los Baños.

PAGLALARAWAN
SA
‘COCONUT GROVE’ BILANG
ESPASYONG KULTURAL
Sa ulat ng The American Chamber of
Commerce Journal (TACCJ) noong 1921,
pumapangalawa ang niyog sa produktong
iniluluwas ng Pilipinas sa Estados Unidos
at tinatayang mayroong 75 milyong puno
nito ang nakatanim sa iba’t ibang lalawigan
na karamihan ay matatagpuan sa Tayabas,
Laguna at Zamboanga (TACCJ 1921, 9).
Kaya naman, makikita sa lalawigang
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nabanggit ang mga ‘Coconut Groves’ na
nakahanay malapit sa daanan ng mga
sasakyan (kapatagan o karagatan) upang
maging madali ang transportasyon ng
kopra papuntang Maynila. Ang mga
‘Coconut Groves’ sa Pilipinas ay
kinagigiliwang
tanawin
ng
mga
Amerikano sa tuwing naglalakbay sila
patungong Batangas, Laguna, at Tayabas.
Bilang patunay nito, isinamang lathalain sa
TACCJ ang sulating may pamagat na
‘Through the Coconut Gardens of the
Philippines’ ni Norbert Lyons, patnugot ng
nasabing dyornal. Isinalaysay niya sa
sulating ito ang kaniyang paglalakbay
mula Maynila patungong lalawigan ng
Tayabas kung saan nakita niya ang mga
taniman ng niyog o mas kilala ito sa tawag
na ‘Coconut Grove’ sa lalawigan ng
Laguna, Tayabas at Batangas. Sa
panimulang bahagi ng nasabing sulatin,
ipinakilala ni Lyons ang representasyon ng
silweta ng puno ng niyog sa postcard
bilang simbolo ng klimang tropikal sa
Pilipinas at kalimitang makikita sa ilang
tindahan sa Escolta. Binabasag ng panulat
niya ang bagong paglalarawan at
pagpapakahulugan sa puno ng niyog
sapagkat mapupunta ang naratibo sa
pagpapakilala sa gamit/halaga ng mga
taniman ng niyog bilang magagandang
tanawin sa daanan patungo sa lalawigan
ng Laguna, Batangas, at Tayabas. Ganito
ang paglalarawan ni Lyons sa nakita
niyang ‘Coconut Grove’ sa labas ng
Maynila:

Philippines. Mile upon mile of these
beautiful palms are passed on the
splendid road. As far as the eye can reach
are groves of slim-fronded trees
affording an ever-entrancing vista
beyond the sides of the road that they
line. Here and there the view is broken
by a bamboo grove or a patch of rice field,
giving variety to the scenery that flies by
like a painted panorama. Far to the east
sands cloud topped Banahao, monarch of
Philippine mountains and dominating
the province of Tayabas, while to the east
of the road, Makiling pride of the
Laguna range rears his green-clad head.
It is a journey both entrancing and
stimulating through this tropical
garden almost on the outskirts of Manila
(TACCJ 1922, 13).

Maiuugnay ang pagpapakahulugang ito sa
kahalagahan ng mga ‘Coconut Grove’ sa
Pilipinas sa ekonomikong interes ng
samahang ‘The American Chamber of
Commerce’ na nagpalaganap ng bagong
larawan ng niyog na sumasagisag sa
mabuting pamamahala ng mga Amerikano
na nakapokus sa pagpapaunlad ng
hanapbuhay ng mga Pilipino. Maliban pa
rito, sinasalamin ng ganitong paglalarawan
ang paghahangad na hikayatin ang
kanilang mamamayan (Amerikano) na
bumisita sa Pilipinas upang makita ang
magagandang tanawin tulad ng mga
‘Coconut Grove’. Sa panig nila, sinisimbolo
ang malalawak na taniman ng niyog ng
kaginhawahan ng pamumuhay ng mga
Within a few hours, automobile ride of Pilipino dulot ng magandang patakarang
Manila lies the Coconut Garden of the pang-ekonomiya
ng
pamahalaang

121

UP LOS BAÑOS JOURNAL

Ang Pagbabagong Anyo ng Grove sa Konteksto ng Paglikha sa
Bayan ng Los Baños bilang ‘College Town’, 1929-Kasalukuyan

Volume XIX No.1 January-December 2021

Amerikano. Nakasandig sa niyog ang tumaas ang koprang nagmumula sa
buhay/pamumuhay ng mga Pilipino na Pilipinas na umaabot sa 35,000 tonelada
inilarawan nang ganito ng TACCJ:
(TACCJ 1921, 23). Ang kasaysayan ng
pagtatanim ng niyog sa Pilipinas ay
What would the Philippine Islands be
mauugat sa panahon ng Espanyol noong
without coconut trees? The practical
1642 nang ipinag-utos ito ni Gobernador
uses to which the coconut is put by the
Heneral Sebastian de Corcuera na
Filipinos, if compiled, would completely
hinihilingan ang bawat Pilipino na
fill this magazine. The native in his nipa
magtanim ng 200 puno ng niyog para sa
shack nestling in the shade furnished by
kalakalang Galyon. Mas maaga pa rito ang
a coconut grove on the shore of the
paggamit sa niyog bilang produktong
ocean, is the most independent person in
pangkalakal sapagkat noong ika-sampung
the world. When hungry, he can eat
dantaon, isinama na ito sa kalakalan sa
coconuts. When thirsty, he has plenty of
pagitan ng Tsina subalit ang malawakang
tuba at his disposal. His house is
pagluluwas nito sa Europa at Hilagang
thatched with coconut leaves. His fish
Amerika ay naganap noong ika-labing
and rice is cooked over coconut shell fires
siyam na dantaon para gamiting margarin
and served in coconut shell dishes. His
at sabon. Ang mga unang kasangkapan (oil
carabao is fed on copra meal. His wife
mills) sa pagkatas ng langis mula sa kopra
uses coconut oil on her hair and she
ay ginawa sa pagdatal naman ng ikabathes the baby with a coconut bowl.
dalawampung dantaon (Boquet 2010, 228).
When the banca leaks, it is calked with
coconut shell scrapings. When the Isinusulong ng mga kasapi ng ‘The
Filipino is in need of money for clothes, American Chamber of Commerce’ ang
a few coconuts can be sold. This is the pagpapakilala
sa
Pilipinas
bilang
life! (TACCJ 1921, 9)
magandang destinasyon ng mga turista
mula sa ibang bansa. Nagsilbing
Masasabing lubos ang pagpapahalaga ng
‘promotional
material’
ang
TACCJ
mga
negosyanteng
Amerikano
sa
sapagkat nailalathala rito ang ilang
industriya ng niyog sa Pilipinas nang
magagandang tanawin sa Pilipinas tulad
gawing pabalat nito ang larawan ng
ng mga ‘Coconut Groves’. Nakita ng
‘Coconut Grove’ sa unang isyu ng TACCJ.
grupong ito ang potensiyal ng Pilipinas na
Sa panahong ito (1921), malaking
maging kahanay ng bansang Hapon, Java,
porsiyento ng kopra ang iniluluwas ng
New South Wales, at Hawaii para maging
Pilipinas sa Estados Unidos na nakatulong
‘tourist destination’. Ipinahayag nilang
para sa pagtaas ng produksiyon ng langis
matutupad
lamang
ito
kung
sa pandaigdigang merkado (Boquet 2010,
makapagtatatag
ang
pamahalaang
228). Iniulat ni S. R. White, pangulo ng
Amerikano ng ‘tourist bureau’ na
kumpanyang Willits and Paterson, Ltd., na
gagampan sa tungkuling maipakilala ang
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Pilipinas sa ibang bansa nang sa gayo’y
madadagdagan o tumaas ang bilang ng
mga turista sa panahong ito. Ipinaliwanag
ng samahang ito ang kahalagahan ng
‘tourist bureau’ sa kanilang isyu ng TACCJ
noong 1921:

No trip to Los Baños is complete without
a visit to Camp Eldridge, a beautiful
United States Army post adjacent to the
town. It is only a few hundred feet from
the hotel to the post and the trip may be
made on foot. A good automobile road,
however, leads through the post. The
officers’ quarters are situated at an
elevation of several hundred feet,
circling a green bowl traversed by one
long line of trees. The bowl is laid out in
a well-kept golf course. The view from
the top of the hill is magnificent, the
vista to the north extending clear across
the lake, while on the other side, back of
the officers’ quarters, are the undulating
foothills of Laguna range that separates
Batangas and Laguna provinces. Camp
Eldridge is an excellent example of what
intelligent landscape gardening and
utilization of natural features can
accomplish in the Islands. It is a
beautiful spot and should not be missed
by the tourist (TACCJ 1921, 12).

There is no part of the Orient which has
better possibilities for attracting tourists
than these Islands. Before this can be
done, however, hotels and other
accommodations for tourists must be
arranged for, and more interest must be
taken in providing entertainment for
visitors. Then, with the help of tourist
publicity, financed by the Government
or by public subscription, it will be
possible to make the Philippine Islands
one of the centers of tourist travel in the
Orient (TACCJ 1921, 21).
Sa kaso ng bayan ng Los Baños, ang mga
paliguan nito ang pangunahing dinarayo
ng mga turista sapagkat pinaniniwalaang
nakapagpapagaling ang mainit na bukal
nito ng mga karamdaman. Itinayo rito ang
Los Baños Hotel upang tugunan ang
pangangailangan ng mga turista para sa
kanilang matutuluyan. Maliban sa mainit
na bukal, matatagpuan din sa bayang ito
ang Camp Eldridge na pinupuntahan ng
mga turista upang makita ang magandang
‘landscape’ ng kampo. Sa katunayan,
iminungkahi ni Lyons na dapat puntahan
ng mga turista ang kampo dahil sa
maganda nitong tanawin. Ganito ang
naging deskripyon ni Lyons sa Camp
Eldridge:

Kasabay ng pag-unlad ng Los Baños dahil
sa pagkakaroon nito ng mga pasilidad na
pinupuntahan ng mga turista tulad ng Los
Baños
Hotel
at
Camp
Eldridge,
mahalagang institusyon na itinayo rito ang
Kolehiyo ng Agrikultura noong 1909
malapit sa paanan ng Bundok Makiling na
napalilibutan sa gilid ng taniman ng mga
niyog (coconut grove). Sa pamamagitan ng
panulat na ito ni Lyons, ginamit niyang
tuntungan ng paglalarawan ang mga
‘Coconut Groves’ upang maipakita ang
magagandang tanawin sa lalawigan ng
Laguna. Kung susuriin, mahusay ang
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estratehiyang ginamit ni Lyons nang isulat
niya ang lathalaing ito patungkol sa
‘Coconut Grove’ sapagkat nagawa niyang
kunin ang interes ng mambabasa sa
pamamagitan
ng
paglalarawan
sa
produktong popular/kilala sa panahong ito
upang maipakilala pa ang maraming
magagandang tanawin sa Pilipinas.

malapit ang bayan ng Los Baños sa Maynila
na isinamang dahilan ni Edwin B.
Copeland habang pinaplano ang pagpili sa
lugar kung saan maaaring itayo ang
Kolehiyo ng Agrikultura. Sa ulat na
ipinadala sa ‘Bureau of Education’, ganito
ang naging pahayag ni Copeland
patungkol sa bayan ng Los Baños bilang
angkop na lugar para sa Kolehiyo ng
ANG PAGLIKHA SA BAYAN NG Agrikultura ng Unibersidad ng Pilipinas:

LOS BAÑOS BILANG ‘COLLEGE
TOWN’

Sa pag-aaral ni Blake Gumprecht sa
historikal na paglaganap ng mga ‘college
towns’ sa Estados Unidos, nakita niyang
‘pattern’ ang pagtatatag ng mga
unibersidad/kolehiyo sa labas ng mga
siyudad. Pinaniniwalaang dahilan, ayon
kay Gumprecht, ang konserbatibong
pananaw na hindi angkop ang maingay at
magulong kapaligiran sa siyudad para sa
pagkatuto ng mga estudyante (Gumprecht
2003, 56). Sa ganitong konteksto,
tumutugma ang katangiang ito sa
karanasan ng UPLB sapagkat itinatag ito
noong
1909
bilang
institusyong
mangunguna para sa pagpapaunlad ng
agrikultura sa Pilipinas. Kaya naman,
nararapat ang pagtatayo nito sa labas ng
siyudad
ng
Maynila
kung
saan
matatagpuan ang malaking porsiyento ng
lupang agrikultural na hinihinging
kapaligiran para sa pagkakamit ng
kaalaman ng mga estudyante sa araling
nakatuon sa pagsasaka at pagtatanim.
Piniling bayan ang Los Baños sapagkat
nagtataglay ito ng lupang maaaring
gawing ‘experiment station’. Bukod pa rito,

Given land enough, suitable to the
requisite variety of crops, the next
consideration is accessibility. In this
respect, Los Baños is by far the best of
these places; Lake Galibato is next; and
Gagalit is in some respects as
inaccessible as La Granja. Accessibility
is important is two chief ways: - as a
factor in the cost of construction and
furnishing supplies; as a factor in
determing attendance. Construction at
Gagalit might be even more expensive
than at La Granja; but a student could
reach it in one day from Manila, and the
attendance would be much greater.
Accessibility to Manila has the further
obvious advantage that it will permit
constant easy communication between
the school and the central offices of the
Bureau of Education, Science, and
Agriculture (Gonzalez 1929, 243).
Pagkalipas ng dalawampung taon,
makikita ang unti-unting epekto ng UPLB
sa bayan ng Los Baños lalo’t higit sa
‘Coconut Grove’ na nakaranas ng
pagbabago sapagkat magtatayo rito ng
ilang paupahang bahay para tugunan ang
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pangangailan ng mga estudyante ng
nasabing
unibersidad.
Malaking
porsiyento pa rin ng ‘Coconut Grove’ sa
panahong ito ang taniman ng niyog ngunit
magkakaroon
ng
mangilan-ngilang
kabahayan na makikita rito na sinasabing
ginawang tahanan ng mga estudyante ng
UPLB. Ibinatay ang deskripsyong ito sa
larawan noong 1929 ng kampus na ‘aerial
view’ kung saan makikita ang bahagi ng
‘Coconut Grove’. Isang katangian ng
pagiging ‘College Town’ ng bayan ng Los
Baños ang pagkakaroon nito ng tinatawag
na ‘student ghetto’ na matatagpuan sa
‘Coconut Grove’ bilang malapit na lugar sa
kampus (Gumprecht 2003, 62).

Sa pagtatatag ng Kolehiyo ng Agrikultura
sa bayan ng Los Baños noong 1909,
masasabing
ipinagpatuloy
ng
pamahalaang Amerikano sa Pilipinas ang
tradisyon nito sa Estados Unidos ng
pagtatatag ng mga ‘college towns’. Sinasabi
ni Gumprecht (2003, 55-56) na tanging sa
Estados Unidos lamang makikita ang
ganitong penomeno sapagkat karamihan
sa unibersidad/kolehiyo sa Europa ay
matatagpuan sa kapital o siyudad. Matagal
na itong tradisyon sa Estados Unidos na
mauugat sa pagtatatag ng Harvard
University noong 1636. Sa ganitong
konteksto, nararapat sabihing ang bayan
ng Los Baños ang kauna-unahang ‘College
Town’ na nilikha ng pamahalaang
Makikita ang pagbabago ng bayan ng Los
Amerikano sa Pilipinas.
Baños bilang ‘College Town’ sa pagtaas ng
bilang ng populasyon nito. Sa sensus Madaragdagan ng bagong anyo ang
noong 1903, binubuo ang bayan ng Los ‘Coconut Grove’ sa pagtatayo rito ng ilang
Baños ng walong baryo na kinabibilangan establisimyento. Inilarawan ang ‘Coconut
ng Poblacion, Anos, Batong Malaqui, Grove’ noong 1934 sa Philippine
Bayoc, Maajas, Mayondon, San Antonio, at Agriculturist
bilang
‘residential
at
Tarlac (Census of the Philippines 1903, commercial
area’.
Nagaganap
ang
173). Sa panahong ito (1903), hindi pa pagbabagong ito sa karakter ng ‘Coconut
naitatayo sa baryo ng Batong Malake ang Grove’ sapagkat kinakailangan nitong
UPLB. Ang pagtaas ng populasyon ng tugunan ang pangangailangan ng mga
bayan ng Los Baños ay maiuugnay sa estudyante at kawani ng UPLB. Isang
pagsasama sa sensus noong 1918 sa Camp esensiyal na katangian sa kahulugan ng
Eldridge, Colegio de Agricultura, Escuela ‘College Town’
na dinalumat ni
Forestral at Bangbang. Sa nasabing sensus, Gumprecht (2003, 51) ang mga puwersang
mas mataas ang bilang ng populasyon sa kultural na nagbabago/nagdidikta sa
Escuela Forestral na may 156 samantalang karakter ng komunidad dahil sa pagtatatag
may bilang na 34 ang populasyon sa dito ng unibersidad/kolehiyo. Binago ng
Colegio de Agricultura (Census of the UPLB ang karakter ng ‘Coconut Grove’
Philippines 1918, 187).
mula sa pagiging taniman ng mga niyog
tungo sa pagiging ‘residential at
commercial’.
Malaking
salik
sa
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pagbabagong ito ang pagtaas ng
populasyon ng UPLB kasama na rito ang
paglawak ng erya ng nasasakupan nito.
Ayon sa ulat noong 1935, may naitalang
426 mag-aaral ang UPLB at 71 na propesor.
Nadagdagan ang sukat ng erya nito mula
sa bilang na 74 noong 1911 na naging 397
ektarya batay sa ulat noong 1935. Naitala
rin sa kaparehong ulat ang pagtaas ng
bilang ng mga gusali na itinayo sa kampus
(Philippine Agriculturist, 1935).
Ilan sa gusaling itinayo sa loob ng kampus
ang dormitoryo ng mga estudyante tulad
ng Y.M.C.A., Catholic dormitory, at
Protestant dormitory. Kahit natutugunan
ng UPLB ang pangangailangan ng mga
estudyante
para
sa
kanilang
matutuluyan/tirahan lalo pa’t karamihan
sa kanila ay nanggaling sa iba’t ibang
lalawigan, may ilang estudyante ang
piniling humanap ng mga matutuluyan sa
labas ng kampus kung kaya’t ginawang
negosyo ng ilang pamilyang nagmamayari ng lupa malapit dito ang pagtatayo ng
mga dormitoryo. Para tugunan ito, may
ilang residente sa ‘Coconut Grove’ ang
pumayag na gawing paupahan ang
kanilang tahanan. Bilang patunay ng
pagbabagong anyo ng ‘Coconut Grove’
tungo sa pagiging ‘residential at
‘commercial area’, nakatayo rito ang ilang
establisimyento tulad ng The People’s
Parlor First Class Boarding House and
Restaurant. Matatagpuan malapit sa gate
ng kampus sa bahagi ng ‘Coconut Grove’
ang tindahan ng ice cream na The Collegian
Parlor samantalang makikita rin sa lugar
angEstioko’s Student Quality Store para sa

school supplies, equipment at furnishings
(The Forest Conservator, ___).
Ang pangalang ‘Coconut Grove’ ay
nanatiling pagkakakilanlan sa eryang ito
malapit sa kampus ng UPLB. Sa ‘The Forest
Conservator’, may ilang pahina rito ang
gumagamit bilang pantukoy sa ‘Coconut
Grove’ na ‘College Grove’. Mababasa sa
‘Historical Data Papers’ (HDP) noong
1950’s ang ‘Grove’ bilang bagong pangalan
ng ‘Coconut Grove’. Sinasabing dahilan ng
pagtanggal sa salitang ‘Coconut’ ay dulot
ng pagpuputol ng mga niyog para sa
pagpapatayo ng mga nasirang bahay sa
panahon ng digmaan. Binanggit ito ni
Katrina Ross A.Tan sa kaniyang ‘write-up’
patungkol sa ‘Grove’ noong 2008 para sa
ika-isandaang taon ng pagkakatatag ng
UPLB:
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From the years before the Pacific War,
the Grove had been a commercial center.
Coconut Grove had been a commercial
center. Coconut Grove was its old name,
borrowed from the coconut trees that
flanked both sides of the road. The
residents of the sitio, or principal area,
lived on copra, from which coconut oil is
extracted. But after the war, the coconut
trees were cut down to give way to more
houses. The copra business went with
the coconut trees, forcing the
community’s families to look for other
means of livelihood. Many of them took
boarders, mainly students of the then
UP College of Agriculture from various
parts of the country (Tan 2008, 115).
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Ibig sabihin nito, walang ordinansang
ipinasa para sa pagbabago ng pangalan ng
lugar mulang ‘Coconut Grove’ tungong
‘Grove’ bilang bago nitong pangalan. Sa
pagkawala ng mga puno ng niyog,
napalitan ng bagong pagkakakilanlan ang
lugar o pook na ito na magiging isang
urbanisadong espasyo sa paglipas ng mga
taon. Kung pagbabatayan ang HDP,
masasabing sa panahong 1950’s natanggal
ang salitang ‘coconut’ sa ‘Coconut Grove’
na taliwas sa pagsasalaysay ni K. Tan (2008,
115) na binabanggit niyang nagsimula ito
noong 1972 nang pagkalooban ang UPLB
ng ‘autonomous status’ bilang ‘university’:
When UPCA became an autonomous
university in 1972, enrollment rose,
creating a demand for more commercial
establishments that would cater to the
growing student population. From then
on, the area dropped “Coconut” from its
name and simply became the Grove, its
300 meters crowded with all sorts of
small business enterprises: eateries,
bars, boarding houses, apartments.

ANG
‘GROVE’
BILANG
URBANISADONG POOK

(SUB)

Tumutugma ang paglalarawan at pag-aaral
ni Gumprecht (2003, 63) sa kaso ng ‘Grove’
at UPLB sa pagbabagong anyo nito
patungo sa pagiging (sub)urbanisadong
pook. Nangyayari ito dulot ng mataas na
bilang ng populasyon ng mga estudyante
at empleyado ng UPLB. Ang ‘Grove’ bilang
komersiyalisadong lugar ay produkto ng
paglikha sa bayan ng Los Baños bilang
‘College
Town’.
Kinikilala
ng

pamahalaang lokal ng Los Baños ang
epekto ng UPLB sa pagtaas ng ekonomiya
ng kanilang bayan. Kung titingnan, mas
urbanisado ang ‘Grove’ kung ikukumpara
ito sa ‘bayan’ sapagkat makikita rito ang
iba’t ibang uri ng establisimyentong
tumutugon sa pangangailangan ng mga
estudyante at kawani ng UPLB. May
dinebelop
na
erya
para
gawing
‘commercial district’ o ‘downtown’ sa Los
Baños na malayo sa ‘Grove’. Ibig sabihin
nito, dalawang ‘commercial districts’ ang
matatagpuan sa Los Baños: ‘Grove’ at
‘Junction’. Magkaibang komunidad ang
tinutugunan ng dalawang ito; ang ‘Grove’
para sa UPLB samantalang ang ‘Junction’
naman ay nakalaan sa mamamayang
nakatira malapit dito. Kaya naman,
makikitang negosyo o establisimyento sa
‘Grove’ ang mga coffee shops, bookstores,
photocopying center, at dormitories.
Ginamit ng may-akda ang ilang kopya ng
‘Business Registration Record’ na nakatago
sa bahay pamahalaan ng Barangay Batong
Malake para maipakita ang ilang
establisimyentong nakatayo sa ‘Grove’.
Nakasulat sa talaang ito ang pangalan ng
may-ari at uri ng negosyo na kanilang
hinahawakan. Limitado lamang ang mga
kopya nito sa taong 2004 hanggang 2011.
Karamihan sa negosyong itinayo rito ang
mga paupahang bahay, dormitoryo,
eateries, at restaurant. Halimbawang
negosyong nakalista rito noong 2004 ang
mga restaurant at eateries tulad ng Lonski
Bar and Restaurant na pagmamay-ari ni
Marlon G. Garcia, Goto Elbi ni Ma.
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Christina Segui at Grove Café ni Neil N. pumapasok sa UPLB dulot ng malaking
Nocon (Barangay Batong Malake, 2004).
populasyon ng estudyante at empleyado
nito kung kaya’t inihaing plano ng DPWH
Kung pagbabatayan ang listahan ng mga
ang ‘Network Development Widening of
negosyo, mapapansin na unang itinayo sa
National Road-Tertiary Road-Makiling
‘Grove’ ang Chowking noong 2004 na
Park Road’ na may pondong 22.6 milyong
matatagpuan sa Vega Centre. Pagkalipas
piso. Hindi natuloy ang proyektong ito
ng dalawang taon (2006), itinayo naman
sapagkat tinutulan ito ng mga residenteng
ang KFC at McDonalds noong 2007
maaapektuhan ng road widening dahil sa
(Barangay Batong Malake, 2006-2007). Sa
establisimiyentong nakatayo sa ‘Grove’. Sa
pagtatayo ng mga establisimyentong ito sa
ulat ni Cinco, maliwanag na binabanggit
‘Grove’, niyakap nito ang direksiyon tungo
dito na ang magkabilang bahagi ng Lopez
sa pagiging (sub)urbanisado. Hindi na rin
Avenue ay kilala sa tawag na ‘Grove’ kung
kinakaya ng mga pangunahing daanan nito
saan nakatayo ang mga establisimiyento
ang dami ng mga taong pumapasok at
tulad ng mga dormitoryo, bakeshops,
lumabas sa UPLB. Sa tuwing ‘rush hour’,
boutiques, at cafes (Cinco, 2016).
sumisikip ang mga kalye nito dahil sa
trapikong idinudulot ng mga sasakyang Sa kasalukuyan, malaking porsiyento ng
pumapasok sa UPLB. Kaya noong Marso sakop ng ‘Grove’ ay nakalaan sa gawaing
2016, nagkaroon ng planong palawakin pang-komersiyo. Malapit sa UPLB Gate
ang mga daanan dito (road widening) ang gusaling Vega Arcade at Vega Centre
ngunit hindi ito natuloy dahil sa pagtutol kung
saan
nakatayo
ang
mga
ng mga residenteng may negosyo sa estalisimyentong
tumutugon
sa
kahabaan ng Lopez Avenue. Sa ulat ni pangangailangan ng mga estudyante at
Maricar Cinco ng Philippine Daily Inquirer kawani ng UPLB. Kung papasok sa UPLB
noong Marso 8, 2016 hinggil sa gagawing Gate, nasa bahaging kaliwa ang Vega
road widening ng Department of Public Centre kung saan nakatayo sa unang
Works and Highways (DPWH) mula sa palapag nito ang McDonald’s, Chowking,
gate ng UPLB hanggang sa Lopez BPI, at Bugong’s Roast Chicken. Sa
Elementary School. Tinatayang 572 metro ikalawang palapag, matatagpuan ang iba
ang kahabaang ito na kilala sa tawag na pang restaurant tulad ng Anyummet. Sa
‘Grove’. Tinatawag ang kalyeng ito na ikatlong palapag ng gusali, makikita ang
Lopez Avenue na may dalawang daanan Victory at Insular Life. Nakatayo sa unang
(lane) para sa sasakyang papasok ng UPLB. palapag ng Vega Arcade ang Starbucks
samantalang sa ikalawang palapag nito
Kinakailangan nilang palawakin ang
ang Crayon’s Nail Salon and Spa at Rand
Lopez Avenue sapagkat nagdudulot ito ng
Internet Café. Sa katabi ng Vega Centre,
trapiko tuwing ‘rush hour’ sa umaga at
nakatayo ang Jollibee samantalang ang
hapon.
Maraming
sasakyan
ang
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KFC naman ay matatagpuan malapit sa habang
nagaganap
dito
ang
Vega Arcade.
(sub)urbanisasyon.
Ang
ganitong
usapin/isyu ang magbibigay ng bagong
Sa dulo ng ‘Grove’, matatagpuan ang LB
katangian sa konsepto ng ‘college town’ na
Square bilang ‘entertainment center’ na
nakaugat sa karanasang Pilipino sapagkat
pinupuntahan ng mga estudyante at ilang
matagal na itong usapin sa ating
empleyado ng UPLB tuwing araw ng
kasaysayan.
Magiging
hamon
ang
biyernes
para
makahulagpos
sa
pagtalakay sa ganitong usapin sapagkat
nakakapagod na trabaho at klase sa buong
kinakailangan nitong balansehin ang
linggo. Maliban sa pagiging ‘commercial
magkabilang panig sapagkat parehong
district’, ang ‘Grove’ rin ang ‘bar district’ sa
maghahain sila ng mga ebidensiya na
eryang ito ng UPLB sapagkat nariyan ang
magpapatunay ng kanilang pagmamay-ari
LB Square. Binanggit din ni Gumprecht
sa lupa. Masalimuot ang ganitong proseso
(2003, 64) na hindi maihihiwalay sa
sapagkat nangangailangan ito ng mga
pagiging ‘College Town’ ang pagkakaroon
‘resources’
sa
magkabilang
panig
ng mga ‘bar districts’ na pinagmumulan ng
hanggang maibigay sa kanila ang desisyon
mga gulo sa komunidad. Ang Vega Centre
ng korte. May kasong tumatagal hanggang
at Vega Arcade ang sumisimbolo sa
dalawang (2) dekada batay sa salaysay ng
pagiging ‘commercial district’ ng ‘Grove’
pamilyang nanalo sa kaso ng agawan sa
samantalang ang LB Square naman ay
lupa sa Grove.
representasyon ng pagiging ‘bar district’
nito.
Nagsasanga
ang
usapin
ng
(sub)urbanisasyon sa konsepto ng ‘College
KONKLUSYON
Town’ sapagkat tinitingnan dito ang
Ipinakita sa pag-aaral ang pagbabagong populasyon, migrasyon at ekonomiya na
anyo ng ‘Grove’ mula sa pagiging nagpapabago sa ‘landscape’ ng isang
Sa
ngalan
ng
plantasyon ng niyog tungo sa pagiging pook/komunidad.
sinira
nito
ang
(sub)urbanisadong pook sa kasalukuyan. (sub)urbanisasyon,
Hindi tinalakay sa pag-aaral ang plantasyon ng niyog na naging daan para
masamang dulot/epekto ng urbanisasyon sa paghahati ng mga espasyo sa Grove
sa komunidad tulad ng alitan sa lupa na tulad ng subdivisions, malls, restaurants, at
humahantong sa paghahain ng kaso sa iba pang gusali. Sa paglalarawan ni Ortega,
korte sapagkat maselang isyu ito na sinasabi niyang ang “urbanization is
kinapapalooban ng mga pamilyang proving to be violent and unjust” (Ortega,
naghahangad ng katarungan. Ang agawan 2017, 244). Malinaw sa modelong ito ng
sa lupa at dislokasyon ng mga dating pagbabago dulot ng urbanisasyon ang
naninirahan
sa
Grove
dulot
ng pagkakaroon ng mga sosyo-kultural na
neoliberalismo
ang
maglalagay
sa epekto sa pook/komunidad.
masalimuot na karanasan ng komunidad
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Sa kaso ng mga pag-aaral sa Pilipinas
patungkol sa paggamit ng konsepto ng
‘College Town’, masasabing hindi pa ito
lubusang natatalakay o nabibigyang
pansin sapagkat bagong paksa itong
ipinapalaganap sa larang ng geograpiya na
tumatalakay sa usapin ng urbanisasyon
dulot
ng
pagkakatatag
ng
mga
unibersidad/kolehiyo. Mas angkop ang
paglalapat at pagtukoy sa bayan ng Los
Baños bilang ‘College Town’ sapagkat
maihahalintulad ito sa praktika ng
pagtatatag ng mga unibersidad/kolehiyo sa
Estados Unidos na matatagpuan sa labas
ng mga siyudad. Kaya naman, isang ambag
ang pag-aaral na ito sa pagdalumat sa
konsepto ng ‘College Town’ na nakapokus
sa karanasang Pilipino na maaari nating
tingnan/kunin para maipaliwanag at
masuri ang karakter ng lipunang binabago
nito dulot ng pagtatatag ng mga
unibersidad/kolehiyo sa bansa.
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